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It  is  in  contributing  to  understanding  the  issues,  and  not  site  hits  or  blog  stats,  that  I  feel  that
both Patrick’s and my post  have been a  success.  I was also  very happy  that  Invisible Children
themselves have responded to the critiques that were levied, although I will leave it to readers to
judge whether their responses are adequate.
My position remains  the same.  I  remain opposed  to  the Kony2012 video and campaign and not
because I don’t believe that increasing awareness is wrong. Many have commented to the effect
that  “you  have  a  point,  but  knowing  about  this  is  success  in  its  own  right.”  But  awareness  for
awareness’  sake  is  not  only  futile  but  potentially  dangerous  (see  here,  here  and  here).  The





further  from  the  truth.  I accept  that  viral  campaigns can be useful and  that  they  inevitably must
simplify  issues  as  complex  as  the  conflicts  in  northern  Uganda  and  LRA­affected  areas.  The
question  is:  at  what  point  does  simplifying  an  issue  pass  a  threshold  where  it  no  longer  even
approximates  reality  and  becomes  a  detrimental  to  a  cause?  I  continue  to  believe  the  film,
Kony2012 (again, not Invisible Children as a whole) has passed this threshold – by miles.
I have also been told that  I  focus too much on the story.  I agree. As far as I am concerned,  the
narrative and  “story” of  the conflict  is vitally  important. The narrative you buy  into will determine






March 14th, 2012 | Conflict | 5 Comments
I will freely admit that I do feel some guilt for engaging and spending this much time on Kony2012.
The campaign has deflected attention from other crises, not least the ongoing deterioration of the





A common  thread  in  the comments  is  that  I provide no solution – only a critique –  to  the  “LRA
question”. Of course, the post was intended to be a critique, but I am more than happy to offer my
view on what  the best way  forward  is:  support a peaceful  resolution  to  the conflict by  reigniting
negotiations  and  support  those  organizations  and  individuals  who  are  trying  to  achieve  these
aims.
There are many organizations in northern Uganda, such as the Acholi Religious Leaders’ Peace












Lastly,  I will  reiterate a point  that seems to have been  lost  in  the  fray:  I am not against  Invisible
Children  as  an  organization  nor  am  I  against  raising  awareness.  But  I  reject  the  idea  that
awareness of a problem must come at the expense of understanding it. Measured against raising
awareness, Kony2012 is undoubtedly a success –  just take a  look at the number of people who
have  viewed  the  video  as  well  as  the  funds  they  have  raised. Measured  against  an  adequate
understanding  of  the  realities  facing  LRA­affected  communities  and  the  attitudes  of  northern
Ugandans, however, Kony2012 remains a failure.
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